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ABSTRAKT
Ky punim kryesisht përbëhet nga mbledhja dhe shqyrtimi i literaturave të ndryshme që ndërlidhen
me punimet e ndërtimin e infrastrukturës rrugore. Në shtjellimin e kësaj teme të punimit të
diplomës jam shërbyer me metodën e analizës kërkimore dhe me metodën e hulumtimit, softverve
të ndryshëm.
Kërkesat e komunikacionit rrugor për rrugët e ndërtuara dhe përshtatura ndaj kushtev për makina
të shpejta dhe të rënda motorike, me nivel të madh shërbimi, shkallë sigurie dhe qëndrueshmëri të
planifikuar, si dhe hulumtimet e deritanishme eksperimentale në fushën e teknologjisë për
prodhimin e shtresave të asfaltit, në katër dekadat e kaluara kishin dhe Akoma kanë ndikim të
konsiderueshëm në përmirësimin e konstruksioneve fleksibile rrugore.
Ky punim diplome prezanton qasjen drejt zgjedhjeve së materialeve ndërtimore të specifikuara për
zgjidhjen projektuese të përbërjeve, për lloje të ndryshme të përzirjeve të bitumit për shtresat
bartëse dhe përfundimtare të asfalti betonit, siç janë:mjetëtlidhëse (bitumi, bitumen polimer të
modifikura, emulsion bitumi dhe bitumen të rrallara) dhe agregatet minerale gurore (miell guror,
imtësi e separuar e thërrmuar gurore, agregate natyrore gurore jo të separuara dhe të thërmuara
gurore), pastaj qasje metodologjke ndaj zgjedhjeve proektuese për lloje të veçanta të
standardizuara të përzierjeve të asfaltit me procedura të definuara për veprimtaritë egzaminuese të
prezantuara në pasqyrat tabelore për llojet e veqanta të shtresave bartëse të bitumuara dhe asfalt
betoneve.
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ABSTRACT
This paper mainly consists of collecting and reviewing various literature related to the works and
construction of road infrastructure. In the elaboration of this thesis thesis I have used the method
of research analysis and the research method of various software.
Road Traffic Requirements for Roads Built and Adapted to Conditions for High Speed and Heavy
Duty Motor Vehicles with High Level of Service, Planned Safety and Stability, as well as
Experimental Research in the Field of Asphalt Production Technology , in the past four decades
have had and still have a significant impact on the improvement of flexible road structures.
This diploma thesis presents the approach to the construction materials choices specified for the
design solution of the composites, for different types of bitumen mixtures for the carrier and final
layers of asphalt concrete, such as: binders (bitumen, modified polymer bitumen, bitumen
emulsion and bituminous minerals) and mineral quarry aggregates (quarry flour, finely divided
quarry stone, non-separated quarry natural quarry aggregates), then methodological approach to
projecting choices for specific standardized types of asphalt mixtures with procedures defined for
the screening activities presented in the table statements for specific types of bituminous concrete
and asphalt concrete layers.
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1.0 HYRJE
Fjala asfalt në terminologjinë tonë është formuar nga fjala angleze “asphalt concrete”, që do të
thotë përzierje. Asfalti në terminologjinë tonë paraqet përzierjen e komponenteve përbërëse të
vendosura e të ngjeshura në shtresë me trashësi të caktuar. Përzierja e asfaltit është përzierje e
agregatit të granuluar dhe bitumit të caktuar, me ç’rast të gjitha kokrrat e agregatit janë të
mbështjellura me bitum. Agregati është çdo material me prejardhje nga guri, i granuluar i cili
përdoret në projektimin e përzierjes të asfaltit.
Karakteristikë e përgjithshme për të gjitha llojet e konstruksioneve rrugore (për dallim nga objektet
ndërtimore), është ajo se ngarkesat e “përhershme” nga pesha e vet në raport me ngarkesat e
lëvizshme nga makinat është shumë e vogël, kështu që gjatë qasjes metodologjike për
dimensionim, llogaria e dimensioneve nuk bëhet me analizën e kushteve për “baraspeshë të
kufizuar”.
Duke pasur parasysh rëndësinë e metodave ekzistuese për zgjedhjen e strukturës dhe dimensioneve
të shtresave të konstruksioneve fleksibile rrugore, gjatë së cilës përveç shkaktarëve me ndikim për
vetë dimensionim (periudha projektuese , ngarkesat e komunikacionit, aftësia bartëse e shtresës së
poshtme, klima me ambientin natyror etj.), rëndësi të madhe kanë edhe metodat e projektimit,
mënyra e ndërtimit dhe shtresat e asfalltit kanë ndikim vendimtar për cilësinë e shtresave të
vendosura të asfaltit .
Gjithashtu, materialet bazë që marrin pjesë në shtresat e asfaltit ( përzirjen e asfaltit) kryesisht janë
materiale të specifikuara dhe të standardizuara, vetitë kryesore mineralogjike-petrografike, kimike,
fizike dhe mekanike te të cilat janë të definuara me standadret ekzistuese.

Konstruksionet rrugore të asfaltit, përbëhen nga më shumë shtresa: shtresa e palidhura nga agregati
mineral dhe numri i caktuar i shtresave me agregat të lidhur koherent mineral të ndërtuara nga
mbi shtresën përfundimtare të tepihut (shtrojës) të poshtëm. Vetë dimensionimi paraqet proces të
ndërlikuar në të cilin ndikojnë më shumë faktorë. Si kritere për funksionimin e drejtë të
konstruksionit rrugor nga aspekti i qëndrueshmërisë, treguesve të fuqisë bartëse funksionale dhe
strukturore, si dhe sigurisë, janë vijueset:
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•

Shtrojë uniforme (homogjene) dhe me fuqi të mjaftueshme bartëse të pandjeshme ndaj
ndikimit në ngrica;

•

Kullimi efikas i ujërave malorë, sipërfaqësore dhe nëntoksore (për mbrojtje të
konstruksionit rrugor nga ngrica), si dhe pengimi e depërtimit të ujit në strukturën e
konstruksioneve të poshtme;

•

Qëndrueshmëri e treguesve të aftësisë funksionale të sipërfaqes (rrafshësia dhe vrazhdësia)
dhe e fuqisë bartëse strukturore të shtresave të veqanta.

Përcaktimi i zgjidhjes projektuese të konstruksionit rrugor varet nga më shumë faktorë me ndikim,
në të cilin njëkohësisht janë dhënë tipat për dimensionimin e konstruksioneve të reja rrugore të
asfaltit (tip I, tip II, dhe tip III).
Sipas mënyrës së formimit të agregatit mineral në përzirjet e asfaltit, si dhe sipas formimit të llaqit
të bitumit për lidhjen e agregatit guror në përzirjen e asfaltit, në parim ekzistojnë materiale të
bitumuara (BNS dhe DBNS) të formuara në bazë të parimit të përbërjes granulometrike sipas
parabolës së Fuller-it; asphalt betont e ngjeshura të standardizuara, te të cilët përbërja
granulometrike është e përbërë nga përqindja më e vogël e mundëshme të zbrazëtive – asphalt
betonit të standizuara (AB) dhe asphalt betone për destinime speciale të cilat, në parim, kanë
përbërje granonulometrike, diskontinuale, me ç’rast është larguar fraksioni 2/4 ose fraksioni 4/8
mm dhe te të cilat llaqi i bitumit, në parim, duhet të jetë i përbërë nga mastik asfalti, të cilit i shtohet
sasia e përcaktuar e nevojshme e rërës prej 0.09 deri 2.0 mm. Sipas definicionit, asphalt betonet e
ngjeshur paraqesin përzirje agregateve minimale gurorë dhe bitumeve rrugore, me ç’rast përbërja
granulometrike e materialit gurorë është formuar sipas parimit të materialit furor të bashkuar më
dendur (përjashtim bëjnë asphalt betonet për destinim special: “drenazhues” , “mastimak” ,
“mastifalt” etj.) të gjitha llojet e asphalt betoneve të ngjeshura në konstruksionet rrugore të tipave
I, II dhe III, përdoren për shtresat përfundimtare – harxhuese me tregues të definuar sipërfaqësorë
dhe strukturorë për gjendjen e konstruksionit rrugorë.
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2.0 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Konstruksionet e rrugëve, atyre urbane dhe aeroplanëve, si dhe sipërfaqet e tjera të organizuara të
komunikacionit bashkë me përmbajtjet e tyre shoqëruese (nyjet rrugore , kryqëzimet, shiritat
maniulues, qarkullues dhe parkingjet), gjatë ndërtimit shfrytëzojnë sasi të stërmëdha të materialeve
të specifikuara (dhe të shtrenjta) ndërtimore – rrugore, karakteristikat cilësore, kriteret dhe kushtet
për përdorim të të cilave në lloje të veqanta të përzirjeve të asfaltit janë të definuara me standardet
shtetërore. Statusi i këtillë i konstruksioneve rrugore, në kushtet e mungesës kronike të mjeteve
financiale për ndërtimin e rrugës, si dhe nevojat për mbrojtjen e ambientit jetësor, viteve të fundit
bartin një qasje të veqantë ekologjike-ekonomike, inxhinierike ndaj zgjedhjeve projektuese për
prodhimin e materialeve ndërtimore – rrugore, llojet e ndryshme të shtresave bartëse (të
stabilizuara ose në mënyrë komplekse të stabilizuara) dhe shtesa speciale, prodhimi i përziejeve të
afaltit dhe shtruarja e tyre si shtresa strukturore në konstruksionet fleksibile rrugore.
Agregati në përbërjen e përzirjeve të asfaltit merr pjesë me mbi 90%, ose rreth 30% nga vlera
financiare e shtresave të sipërme të komunikacionit rrugor, por ai gjithashtu përdoret edhe për
shtresat jokoherente bartëse , siq është shtresa e tamponit si bazë e poshtme bartëse, që tregon
nevojën për qasje studimore ndaj zgjedhjes teknologjike, e cila në mënyrë të përhershme do të
siguronte që procesi prodhues të jetë racional, efikas dhe ekonomik, ndërsa kriteret për
karakteristikat cilësore të agregatit guror të jenë të harmonizuara me kërkesat e standardeve për
llojet dhe përmbajtjet e parapara të shtresave bartëse dhe atyre speciale, si dhe të përzirjeve të
asfaltit. Gjatë kësaj, vendburimet e materialit guror duhet t’i plotësojnë kushtet vijuese:
•

Vetitë fiziko-mekanike t’u përgjigjen kërkesave të standardit përkatës për prodhimin e
llojeve të shtesave të asfaltit;

•

Resurset në dispozicion guror t’u përgjigjen sasive të nevojshme për prodhimin e agregatit
guror, që procesi i prodhimit të jetë rentabël;

•

Vendndodhja e vendburimit të agregatit guror, të mos e rrezikojë ambientin jetësor dhe të
sigurojë transport të sigurt dhe racional të agregatit të prodhuar guror deri në vendin e
përdorimit të tij..

Sot, nevojat e mëdha për materiale gurore në ndërtimtari në përgjithësi, ndërsa në veqanti për
nevojat gjatë ndërtimit të rrugëve dhe mirëmbajtjes së tyre, në mënyrë të ngutshme kushtëzojnë
rrjetin rajonal të vendburimeve nacionale të agregateve gurorë, që duhet të
paraqesin zgjidhjen optimale nga të gjitha aspektet (ekologjike, ekonomike, racionale,
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cilësore) dhe gjatë kësaj mos ta prishin në mënyrë brutale ambientin e mjedisit jetësor.
Shtrurja e përzierjes së asfaltit të prodhuar, me procedurë të nxehtë në konstruksionin rrugor, i
përfshin veprimet punuese: shtruarje dhe ngjeshje.
Të gjitha proceset paraprake punuese, siç janë zgjedhja e agregatit mineral për projektin e përzirjes
së asfaltit (receptura punuese), lloji dhe sasia e bitumit, mënyra e prodhimit të përzirjes së asfaltit,
transporti i saj dhe mjeti për transport (nga baza e asfaltit deri te vendi i shtruarjes), varen nga
mënyra e shtruarjes dhe ngjeshja.
Para fillimit të shtruarjes së përzierjes së asfaltit, duhet një plan për organizime shtruarje, i cili do
të mundësojë shfrytëzim efikas të bazës së asfaltit, mjeteve të transportit dhe pajisjes për shtruarje
(finisher dhe cilinda), me çka arrihet realizimi kontinual, racional, ekonomik dhe teknikisht në
rregull i punimeve të asfaltit.
Menjëherë para realizimit të shtruarjes së përzierjes së asfaltit, realizuesi i punimeve të asfaltit
duhet që investitori t’i prezantojë:
Dëshmi për punimin e pjesës provuese të rrugës për ndërtimin e shtresës së asfaltit (DBNS, BNS,
ose AB) me të cilin në procesverbal janë definuar:
•

Receptura punuese (prodhuese) për bazë e asfaltit;

•

Mekanizmi i nevojshëm për transport, shtruarje dhe ngjeshje të shtresës së asfaltit;

•

Përshkrimi i mënyrës së proceseve të punës gjatë vendosjes për transportin, shtrurjen dhe
ngjeshjen e shtresës së asfaltit me cilindra;

•

Ngritja e nevojshme në trashësi e shtresës së asfaltit pas finisherit, ashtu që me ngjeshje të
fitohet trashësia e projektuar e shtresës;

•

Vetitë fiziko-mekanike të shtresës së shtruar, në pajtim me standardet për (DBNS, BNS,
ose AB) dhe kushtet e përcaktuara nga Investitori;

•

Dëshmi për pranimin e kryer të bazës para fillimit të shtruarjes së përzirjes së asfaltit me
të dhëna për:

•

Pranimin e kryer gjeo-teknik dhe niveleta e shtresës themelore (tampone), ose

•

Pranimit niveletës dhe të asfaltit të DBNS2 dhe BNS me karakteristikat fiziko-mekanike të
shtresës së shtruar.

Rruga në kuptimin më të gjerë përbëhet prej numrit më të madh të elementeve teknike me
funksion dhe rëndësi të ndryshme, që direkt ose indirekt kontribuojnë në realizimin e dedikimit
themelor d.m.th. zhvillimin e pandërprerë të komunikacionit në të gjitha kushtet kohore, me këtë
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rast duke siguruar siguri dhe rahati të shfrytëzuesve të rrugës. Në literaturën teknike më së
shpeshti elementet e rrugës ndahen në ndërtimin e sipërm dhe ndërtimin e poshtme. Në ndërtimin
e sipërm bëjnë pjesë konstruksioni i linjave me tehet e shiritave d.m.th. me atë çka gjendet mbi
sipërfaqen e shtratit (planumin). Ndërtimi i poshtëm i përfshin të gjitha objektet artificiale, diga
deri te sipërfaqja e planumit (duke e përfshirë edhe shtratin) pjesë të rrugës në gërmim, galeritë,
urat, tunelet dhe tjera.
Konstruksioni i rrugës ndërmjet trotuareve është pjesë e rrugës nëpër të cilën zhvillohet
komunikacioni dhe shërben për lëvizjen e automjeteve në mënyrë të sigurt, rehatshëm dhe
ekonomike gjatë periudhës së projektuar të eksploatimit.
Që të arrihet kjo është e domosdoshme konstruksioni i rrugës ndërmjet trotuareve ti plotësoi
kushtet vijuese:
•
•
•
•
•

të jetë mjaft rezistuese nga ndikimet e ngarkimit të komunikacionit d.m.th., të ketë
sipërfaqe dhe strukturë të fortë (përbërja e shtresave dhe materiali i përdorur);
të siguroi shpërndarje të barabartë të ngarkesës të shtratit dhe tokës në themel;
të jetë e përdorshme për komunikacion pa marrë parasysh kushtet kohore;
sipërfaqja vozitëse e perdes të jetë e rrafshët dhe i vrazhdët që mundëson vozitje
të sigurt dhe rehatshme pa dridhje dhe kijmë të zhurmës, pluhur ose erë të
pakëndshme;
ta kënaqë periudhën e projektuar me mirëmbajtjen e thjeshtë dhe shpenzime në
suazë të planifikimit gjatë projektimit. Është e kjartë se nuk ekziston konstruksion
i korsesë e cila në të njëjtën kohë i plotëson kushtet e parashtruara, por
përzgjedhja e kushteve dhe kritereve që konstruksioni i korsesë duhet t’i plotësojë
kryhet mbi bazën e kërkesës teknike, higjienike dhe ekonomike.

Karakteristikat themelore janë:
•
•
•
•
•
•
•

afati i paraparë i përdorimit;
niveli i përcaktuar i shërbimeve me shpenzimet e planifikuara për konsum.
elementet mbi bazën e të cilave kryhet zgjedhja e konstruksionit optimal të
korsesë janë:
komunikacioni (lloj, intensiteti, struktura e automjeteve, ngarkesa më e lartë
boshtore);
karakteristika të tokës në themel dhe shtresa e poshtme;
kushtet lokale klimatike dhe hidrologjike;
karakteristikat e profilit të ekspozuar të rrugës (përpjeta, tatëpjeta)
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2.1 Faktorët me ndikim dhe parimet gjatë konstruksionit të korsesë.
2.1.2 Ngarkimi i komunikacionit
Për definimin e ndikimit të ngarkimit të komunikacionit mbi konstruksionet e korsesë, janë
kompetent faktorët vijues:
•
•
•
•
•
•

madhësia e ngarkesave të mjeteve transportuese që barten nëpërmjet boshteve të ndara
dhe rrotave të mjeteve transportuese;
numri i boshteve të mjeteve transportuese dhe distanca ndërmjet tyre;
madhësia dhe forma e sipërfaqes kontaktuese ndërmjet pneumatikëve të rrotave dhe
konstruksionit të korsesë;
shpërndarja e ngarkesës së komunikacionit sipas profilit të tërthorët të korsesë (shiritat
vozitës dhe tjera);
kohë zgjatja e ngarkesës së shtresave të ndryshme të konstruksionit të korsesë e shkaktuar
nga kalimi i rrotave të mjetit transportues;
numri i përgjithshëm i ngarkesave të veçanta boshtore për 24 orë, në periudhën
projektuese të rrugës dhe tjera) me marrjen parasysh rregullat analitike për rritjen e
ngarkesës së komunikacionit.

Ngarkimi maksimal i lejuar i boshtit në vendet e Unionit Evropian dallohet dhe secili vend e
ka miratuar në mënyrë individuale.
Periudha projektuese e kohës kur konstruksioni i korsesë do të jetë në eksploatim varet prej
rëndësisë së rrugës dhe është miratuar:
•
•
•

për auto rrugët e qytetit prej 30 deri në 50 vjet;
për auto rrugë dhe rrugë nga klasa e parë prej 20 deri në 50 vjet;
rrugët e tjera bashkëkohore prej 15 deri në 25 vjet.

Veprimet statike dhe dinamike nga ngarkesa e komunikacionit përcillen në konstruksionet e
korsesë nëpërmjet pneumatikëve të mjetit transportues.
- Ngarkimi statik mundet të jetë kompetent për dimensionimin e konstruksionit të korsesë në
rast të komunikacionit në pushim (komunikacioni i qytetit dhe tjerë).
- Ndikimet dinamike të ngarkesave të mjeteve transportuese të komunikacionit i shqyrtojmë
prej dy aspekteve: rehati gjatë vozitjes dhe ndikimi i komponentëve dinamike të automjetit të
konstruksioneve të korseve.
- Forcat që përcillen prej pneumatikëve të mjetit transportues mbi konstruksionet e korseve janë
të rëndësishme edhe atë si vertikalët ashtu edhe tangjentiale.
Stabiliteti i mbulesës asfalt betonit tregohet në rastin e dy gjendjeve;
- E para, në rastin e temperaturave të larta në verë ashtu që forcat e pneumatikëve të mjetit
transportues synojnë ta deformojnë mbulesën plastike të asfaltit.
E dyta, në rastin e periudhave pranverore ose të vjeshtës ku janë karakteristike gjendjet të
përdredhjes së konstruksioneve së korseve.
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2.1.3. Ndikimet klimatike dhe hidrologjike
Mbi konstruksionin e korseve krahas ngarkesës së komunikacionit veprojnë edhe numri më i
madh i faktorëve që e rrethojnë për shkak të cilëve ndodhë ndryshimi i materialit të shtresave të
veçanta prej të cilave është ndërtuar konstruksioni i korsesë. Si faktorë më të rëndësishëm janë
ndikimi i temperaturës dhe uji i rretheve.
Temperatura në rrethina ndikon dhe kryen nxehje dhe ftohje të materialit në konstruksionin e
korsesë. Që të zbutet ndikimi i temperaturës duhet mbajtur llogari për ndjeshmërinë e
temperaturës të përzierjeve të asfaltit dhe betonit.
Kështu, për shembull, për kushtet tona të temperaturës kërkohet zgjidhje e bitumonit me
ndjeshmëri të vogël të temperaturës, përdorimit të elastomatësve dhe gjeosintetikëve, të
përzgjidhje të përbërjes së qëlluar granulometrike
Gjatë përdorimit të betonit dhe armirobtonit domosdo duhet të mbahet llogari për fugat e
dilatacionit.
Nën veprimin e ngrirjes vjen deri te formimi i kristaleve në materialin që mundet të sjellin deri te
dëmtimet e rënda të korsesë.
Sipas të dhënave nga Enti Hidrometeorologjikë në Republikën e Maqedonisë, thellësia e ngrirjes
llogaritet:
•
•
•

për Maqedoninë perëndimore prej 90 deri 100 cm;
për pjesën qendrore të Maqedonisë prej 70 deri 90 cm;
për zonat lokale në rajonin e Pellagonisë deri 30 cm.

- Uji atmosferik ka ndikim të madh mbi sjelljen e konstruksioneve të korseve.
Është e nevojshme tharja e konstruksioneve korseve me qëllim:
•
•
•

shpejtë dhe në mënyrë efikase tharja e ujit;
pengimi i lagështisë së materialit të shtratit;
ruajtja e nivelit të ujërave nëntokësor që të pengohet lagja e tokës, ngritja kapilare dhe
pasojat e dëmshme të ngrirjes.

Prandaj janë paraparë sisteme për pranimin dhe dërgimin e ujërave atmosferik si dhe sigurimi i
ujërave nëntokësor (përfshirjet meliorative, zgjedhja e materialeve përkatëse, kanaleve për tharje,
mbrojtjen e pjerrtësive të trupit, sigurimi i rrëshqitjeve dhe tjera).
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3.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Çdo lloj rruge (që nga ato ruralet e deri te autostrada) është një strukturë ndërtimore e përbërë prej
materialeve që janë: dhera, beton, bitumen, gjeotekstili etj, të cilat janë të vendosura në formë
shtresash që ngjeshen në arritjen e aftësisë mbajtëse të parashikuar. Kjo strukturë mbështetet në
bazament dhe deformohet nga veprimi i ngarkesave që transmetojnë ngarkesat, që rezultojnë nga
mjetet transportuese.
Sipërfaqja e rrugës nëpër të cilën zhvillohet trafiku quhet sipërfaqe qarkulluese. Realizimi i qëllimit të qarkullimit
kërkon plotësimin e shumë kushteve dhe parametrave si në vijim :
•

. Shtresa qarkulluese e vendosur mbi bazë me aftësi mbajtëse të mirë dhe të ketë trashësi të
mjaftueshme për të përballuar ngarkesa të pritura nga trafiku;

•

Që të mundësojë largimin e ujit në mënyrë efikase nga sipërfaqja e pjesës qarkulluese, të pengojë
depërtimin e ujit nga sipërfaqja qarkulluese në trup të rrugës si dhe grumbullimin e ujit përbrenda
konstruksionit të sipërfaqes qarkulluese;

•

Që të ketë shtresë sipërfaqësore të rrafshët, me vrazhdësi të duhur, e rezistueshme ndaj qarkullimit
që prezantohet përmes: brehje (konsumim) , e rezistueshme në ndikime atmosferike dhe kimike.

Varësisht prej llojit të materialit siperfaqësor dallojmë dy tipe të konstruksionit të rrugës: fleksibile dhe të shtangëta
( rixhide ) .

Figura 1 Tipet e konstruksionit të rrugës.
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Në relacion me konstruksione të ngurta të sipërfaqes qarkulluese, konstruksionet fleksibile janë më elastike dhe
deformabile. Përparësi e tyre është shpejtësia në ndërtimin e tyre, mirëmbajtja më e thjeshtë, e sidomos në vozitje
komode. Në anën tjetër, konstruksionet e ngurta të sipërfaqes qarkulluese ngarkesat i përcjellin në sipërfaqe shumë
më të madhe të bazës së konstruksionit të sipërfaqes qarkulluese, në këtë mënyrë zvogëlon ngarkesën specifike në
shtypje e në deformime.

Figura 2 Shpërndarja e ngarkesës në konstruksionin rixhid dhe fleksibil.
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3.1.1 SHTRESAT E EPËRME TË ASFALTIT
Konstruksioni i rrugës përbëhet prej dy shtresave: shtresës së epërme dhe shtresës së poshtme.

Figura 3 Paraqitja skematike e shtresave te asfaltit.

•

shtresa e asfaltit për pjesën e sipërme –shtresa harxhuese

•

shtresa e asfaltit nën pjesën e sipërme – shtresa lidhëse

•

shtresa mbajtëse e asfaltit

Të gjitha këto emërtime lidhen me madhësinë e kokërrzave maksimale të përdorura.
Shtresa harxhuese – është shtresa e asfaltit e realizuar nga materiali guror, pluhuri i gurit dhe
bitumeni si lëndë lidhëse.
Shtresa lidhëse – në konstruksionin e rrugës gjendet në mes të shtresës mbajtëse të bitu-zhavorit
dhe shtresës harxhuese të asfalt betonit, ndërsa është i realizuar nga agregati guror me kokërr me
madhësi më të madhe nominale 22mm dhe bitum si material lidhës.
Shtresa bazë ( bitu-zhavori) – është shtresa mbajtëse e konstruksionit të epërm të rrugës i
realizuar nga përzierja e pluhurit të gurit, materialit guror me madhësi të kokrrës nominale prej
32mm dhe bitumenit si lidhës, i prodhuar dhe i punuar sipas procedurës së nxehtë.
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Shtresat e ndryshme të asfaltit në varësi të ngarkesave dhe kushteve tjera mund të kenë edhe
kërkesa të ndryshme .
3.1.2. Tolerancat e përbërjes granulometrike të përzierjes së agregatit për shtresa të
epërme të asfaltit.

Shmangiet e lejuara të përbërjes granulometrike të përzierjes granulometrike tek secila mostër e
përzierjes punuese prej përzierjes gurore të përbërjes paraprake të përzierjes së asfaltit është dhënë
në tabelë 12. Këto shmangie te secila mostër nuk guxojnë me qenë më të mëdha prej shiritit të
përbërjes granulometrike të definuara në EN.14/90.

Madhësia
e vrim. #

Përzierjet e asfaltit “e”

Përzierjet e tjera të asfaltit

të sitave
(mm)

AB-11e

AB-16e

0.09

± 1.5

± 1.5

0.25

±2

0.71

AB-22e

AB-4

AB-8

AB-11

AB-16

± 1.5

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±4

±4

±4

±4

2.00

±4

±4

±4

±4

±5

±5

±5

4.00

±4

±4

±4

-

±5

±5

±5

8.00

±4

±5

±5

-

±5

±5

11.2

-

±5

±5

-

±6

16.0
22.4

-

±5

-

-

Tabela 1 Tolerancat e përbërjes granulometrike të përzierjes paraprake për asfalt-beton.
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Shamngiet ndodhin në rastin kur gjendja e sitave nuk është në rregull, për arsye të përdorimit
të gjatë, shufrat në rrjetat e sitave tëhollohen e me këtë rriten vrimat apo në rastin e mbingarkimit
të sitave ose edhe rasti kur sita mund të jetë e shqyer.

3.1.3. Kërkesat për shtresën e epërme harxhuese të ekzekutuar.

•Vetitë fiziko-mekanike të mostrave nga shtresa e asfalt-betonit
Vetitë fiziko-mekanike të asfalt-betonit të vlerësuara në mostrat e nxjerra nga shtresa e ekzekutuar
e asfalt-betonit duhet të plotësojnë kushtet e dhëna në tabelën .
• Rrafshësia e shtresës

Rrafshësia e shtreshës së vendosur harxhuese matet me latë me gjatësi prej 4m ose me vegla tjera
përkatëse. Gjatë matjes së rrafshësisë me latë, për shtresë harxhuese të autostradës dhe rrugës me
ngarkesa të trafikut shumë të rëndë, shmangiet në cilin do vend nga skaji i poshtëm të latës (si vijë
bazë) deri në sipërfaqe të pjesës kaluese, mund të jetë më së shumti 4mm. Për shtresë harxhuese,
tek rrugët e grupeve tjera me ngarkesa të trafikut, shmangiet mund të jetë më së shumti 6mm.
Kur vendosja e shtresës harxhuese bëhet me dorë shmangiet mund të jetë më së shumti 10mm.

Figura 4 Rrafshimi i shtresës së vendosur brejtëse me LATË.

• Vrazhdësia dhe lëmueshmëria e sipërfaqes së shtresës
Sipërfaqja e shtresës së vendosur harxhuese mund të jetë e vrazhdë dhë rezistuese në rrëshqitje.
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3.1.4. Komponentet përbërese për prodhim të asfalt-betonit.
•

Bitumi

Për prodhim të asfalt-betonit si material lidhës përdoret bitumi për sipërfaqe qarkulluese sipas
tabelës 11.

Llojet e afalt-

Llojet e bitumit për sipërfaqe qarkulluese

betonit

BIT 200

BIT 130

BIT 90

BIT 60

AB-4

X

X

X

X

AB-8

X

X

X

X

AB-11

-

X

X

X

AB-11s

-

X

X

X

AB-16

-

X

X

X

AB-16s

-

X

X

X

AB-22s

-

X

X

-

Tabela 2 Llojet e bitumit të cilët përdoren për prodhim të asfalt-betonit.

•

Fileri

Mielli guror ose fileri është material guror me madhësi të kokërrave më të vogla se 0.71mm. Pjesa
e miellit guror kokërrat e të cilit janë më të vogla se 0.09mm, quhet mbushës.
Përmbajtja e grimcave të imëta ndikon në indeks të ngurtësimit të bitumit, sepse prej cilësisë së
mastiks bitumit (bitumi + fileri) varet karakteristika kohezive e përzierjeve të asfaltit. Roli i
mastiksit është që jo vetëm të lidh kokrrat e agregatit po edhe të mbush zbraztësirat në skeletin
guror.
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•

Fraksionet e zhavorrit 2/4,4/8 dhe 8/11 mm

Agregati (zhavorri) i separatizuar në fraksione 2/4, 4/8 dhe 8/11mm mund të përdoret vetëm për
rrugë me ngarkesa trafiku shumë të lehtë , shtigje për këmbësor e biçikleta dhe vendparkimet e
automjeteve të udhëtarëve.

•

Rëra

Rëra është agregat me madhësi të kokërrave prej 0.09 deri 2.0mm
Rëra për prodhim të përzierjes së asfaltit të tipit asfalt-beton është :
•

Rëra e thërmuar 0/1 dhe 0/2mm përdoret për të gjitha llojet e asfalt-betonit dhe për të gjitha

kategoritë e rrugëve ;
•

Rëra e thërmuar 0/4mm përdoret vetëm për rrugë me ngarkesa trafiku të mesëm dhe të lehtë;

•

Rëra natyrore 0/1 dhe 0/2mm përdoret për rrugë me ngarkesa trafiku të mesëm e të lehtë ;

•

Rëra natyrore 0/4mm përdoret për rrugë me ngarkesa trafiku të lehtë;

•

Kombinimi i rërës natyrore me atë të thërmuar mund të përdoret për rrugë me ngarkesa trafiku

të mesëm e të lehtë
•

Agregati i thyer

Agregati i thyer është (agregati natyrorë) me madhësi të kokërrave të ndara sipas fraksioneve
përkatëse, përfitohet me thyerjen e gurit e me pastaj me seperimin e kokrrave të thyera.
Guri i thërrmuar për prodhim të asfalt-betonit mund të jetë me përbërje të silikateve ose të
karbonateve .
Në asfalt-betone me shenjën “e” duhet të përdoret guri i thërmuar nga shkëmbinjët eruptiv.
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Guri i thërmuar i fituar me thyerje të zhavorit duhet të ketë më së paku 90% kokrra me më së paku
50% sipërfaqe të thyera, kurse plotësisht kokrra (të rrumbullakëta) të pathyera mund të jenë më së
shumti 2%
Për asfalt-betone nuk përdoret agregati i paseparatizuar.

3.1.5. Llojet e shtresave bartëse të bitumuara (BNS dhe DBNS)

Në konstruksionet fleksibile rrugore të asfaltit në varësi nga nevojat për zgjedhjen e strukturës
dhe dimensioneve të shtresave si bartëse përdoren shtresat bartëse të sipërme të bitumuar (BNS)
dhe të poshtme të bitumuar (DBNS).
Sipas definicionit shtresat e sipërme bartëse te bitumuar (BNS) paraqesin pjesë të konstruksionit
të ri rrugor të asfaltit të prodhuar nga agregate të bitumuar, ndërsa të shtruara mbi bazën e
poshtme bartëse (DNP) dhe/apo shtresa e poshtme bartëse të bitumuar (DBNS)
Gjatë ndërtimit të konstruksioneve të reja fleksibile rrugore, në parim, dallojmë: shtresën
përfundimtare të asphalt betonit (AB): shtresat e sipërme bartëse të bitumuar (BNS), në të cilat
bën pjesë (për ngarkime të lehta dhe shumë të lehta komunikacioni) edhe shtresa batrëseharxhuese (BNHS): shtresa e poshtme bartëse e bitumuar (DBNS) : shtresat e stabilizuar në
mënyrë hidraulike me çimento (CS) ose shtresa nga materiale komplekse të stabilizuara (KSM),
si dhe shtresa themelore (tampon) si bazë e poshtme bartëse (DNP).

3.2.1. Përdorimi, trashësitë teknologjike, llojet e bitumuar rrugore dhe agregatet grupore
për punimin e BNS dhe BNHS.

Në tabelën 14, në varësi të ngarkimit të komunikacionit të definuar me MKS.U.C4.010, janë
përcaktuar llojet e BNS, trashësia e tyre teknologjike, lloji i bitumit rrugor dhe lloji i agregatit
rrugorë.

Vërejtje: Shenjat A B C dhe D kanë të bëjnë me llojin e agregatit guror në përbërje të përzirjes
minerale për BNS dhe mundësia për përdorimin e tyre për ngarkimin përkatës përkatës të
komunikimit.
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Shenja dhe tipi i materialit guror për
punimin e përzierjes minerale

A

B

C

D

Grupi i ngarkimit te komunikacionit sipas
MKS U.C4.010
Autostradë
rëndë mesëm Lehtë shum
dhe shumë i
e
rëndë
lehtë
Agregat guror i therrmuar i
X
X
X
X
X
fraksionuar me cilesi sipas MKS
B.B3.100, me shtese te miellit
guror
Agregat guror i therrmuar i
X
X
X
X
separuar ne te pakten Ire
fraksione me kokrren me te
madhe prej 32mm me shtese te
miellit guror (sipas nevojes)
Agregat guror i tlierrmuar jo i
X
X
X
separuar me kokrren me te madhe
prej 32mm me permiresim te
perberjes me shtim te reres dhe
/ose miellit guror (sipas nevojes)
ose zhavorr i separuar ose jo i
separuar me shtim te min.
30%(m/m) agregat te therrmuar
me madhesi te kokrres prej e deri
maks. 32mm me shtim te miellit
guror (sipas nevojes)
Zhavorr jo i separuar ose dromce
X
X
jo e separuar me kokrren me te
madhe prej 32mm, me
permiresim te perberjes me shtim
te reres dhe /ose miell guror
(sipas nevojes)

Tabela 3 Përdorimi i materialeve gurore për punimin e BNS dhe BNHS në varësi nga grupi i
ngarkimit të komunikimit.
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3.2.2. Vetitë e shtresave të ndërtuara të sipërme bartëse.
Si veti të cilat duhet t’i plotësojë përzirerja e asfaltit për BNS të sipërme numërohen: vetitë
fiziko-mekanike, trashësia e shtresës dhe rrafshësia e shtresës.

Vetitë fizike-kimike të BNS
Vetitë fiziko-mekanike të BNS, siç janë: stabiliteti, moduli i shtangimit (raporti i stabilitetit dhe
rrjedhjes), zbrazëtitë në përzirjen minerale të mbushura me bitum, janë vetitë themelore, fizikomekanike të shtresave të sipërme bartëse dhe ato, bashkë me metodat e ekzaminimit (sipas
standardeve përkatëse ) janë paraqitur në tabelën Tab.16.

Trashësia e shtresës
Trashësia e shtresës së ndërtuar BNS, llogaritet si vlerë e mesme e trashësisë e cila nuk mund të
jetë më e madhe se 10% nga trashësia e projektuar e shtresës.
Rrafshësia e shtresës së ndërtuar
Që të mund të arrihet rrafshësia e kërkuar e shtresës së vendosur (BNS), baza mbi të cilën
ndërtohet duhet të ketë rrafshësi paraprake dhe atë:
•

për BNS 16 të jetë më së shumti 15mm në gjatësi prej 4m

•

për të gjitha BNS të tjera më së shumti 20mm në gjatësi prej 4m

Rrafshësia e shtresës së ndërtuar prej BNS duhet të jetë:
•

për autostrada dhe ngarkim shumë të rëndë dhe të rëndë të komunikacionit .± 8mm në
gjatësi prej 4m

•

për ngarkime tjera komunikacioni ±10mm në gjatësi prej 4m (për arritjen e
rrafshësisë).

3.2.3. Shmangiet nga kuotat e sipërfaqes së projektuar.

Me qëllim të arritjes së kuotës së projektuar përfundimtare të asfaltit betonit, BNS e vendosur
nuk guxon të shmanget më shumë se ±10mm, gjegj. -15mm nga kuota e projektuar.
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3.2.4. Pjerrësia e tërthortë e sipërfaqes.

Shtresa e vendosur nga BNS dhe BNHS duhet ta ndjekë zgjidhjen projektuese për pjerrtësinë e
tërthortë të rrugës. Për BNS shmangia e lejuar guxon të jetë ± 0.4%.
(P.sh.: për pjerrësinë e tërthortë prej 3% pjerrtësia e tërthortë mund të jetë prej 2.6-3.4%)

3.2.5. Materialet përbërëse për ndërtimin e BNS dhe BNHS.

Për përbërjen e përzirjes së asfaltit për shtresat e sipërme bartëse të bitumit BNHS përdoren
materialet përbërëse vijuese: bitumi, mielli furor ,rëra dhe imtësia gurore.

Bitumi
Për ndërtimin e BNS dhe BNHS si mjet lidhës përdoren bitumet rrugore sipas llojeve të
definuara në tablën Tab.14. cilësitë e të cilave duhet të jenë të harmonizuara me kërkesat nga
standardi MKS.U.M3.010 me vërejtje vijuese:
•

BIT 45 mund të përdoret vetëm për trashësi të BNS mbi 10cm

•

BIT 90 do të përdoret vetëm atëherë kur këtë e kushtëzon faktori rajonal, gjegjësisht
lartësia mbidetare dhe kushtet klimatike.

Mielli furor (filteri)
Cilësitë për miellin janë të përcaktuara me standardin MKS.B.B3.045.
Për të gjitha llojet e BNS dhe BNHS mund të përdoret mielli guror me prejardhje karbonati nga
klasa I dhe II e cilësisë dhe për të gjitha kategoritë e ngarkimit të komunikacionit, nga më të
rëndat deri më të lehtat.
Mielli kthyes guror po ashtu mund të përdoret në rast se i kënaq kushtet për miellin guror
karbonati sipas standardit të cekur dhe tabelës Tab.4.
Për të gjitha llojet e BNS dhe BNHS nuk lejohet të përdoret mielli gurorë me prejardhje silikate.
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Tabela 4 Kushtet për cilësinë, sasinë dhe frekuencën e egzaminimit të miellit guror në kuadër të
ekzaminimeve vijuese dhe kontrolluese.

Rëra
Për punimin e BNS dhe BNHS , mund të përdoret rëra dhe atë: rërë e imët 0/1mm, rërë e mesme
0.2mm dhe rërë e madhe 0.4mm dhe atë: natyror ose i thërmuar, me prejardhje silikate ose
karbonante, por nën kushtet për cilësi të paraqitur në tabelën Tab. 5.

Imtësia grore e separuar në fraksione prej 2mm deri 32mm
Imtësia gurore e separuar për punimin e BNS dhe BNHS, mund të jetë nga gurë i thërmuar me
prejardhje silicate ose karbonate, zhavor natyror i thërrmuar me prejardhje silikate ose karbonate,
zhavor natyror i thërmuar ose nga dromca gurore, por me kushte që t’i plotësojë kriteret për
cilësi që janë definuar në tabelën Tab.6.
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Tabela 5 Kushtet pë cilësinë, vëllimin dhe shpeshtësinë e ekzaminimeve për rërë në kuadër të
ekzaminimeve vijuese dhe kontroluese.
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Tabela 6 Kushtet për cilësi të fraksioneve të agregatit natyror dhe agregatit të pandarë për BNS
dhe BNHS sipas standardit MKS U.E9.021/86.

Agregati natyror guror (zhavori) i separuar, prej 2mm deri 32mm
Agregati natyror guror (zhavori) i separuar mund të përdoret për punimin e BNS . Gjatë kësaj
duhet që t’i kënaqë kushtet për cilësi të definuara në tabelën Tab.6.
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Agregati guror jo i separuar
Për punimin e të gjitha llojeve të BNS dhe BNHS, mund të përdoren agregatet gurore vijuese:
•

Përzirje natyrore e zhavorit

•

Agregat i thërmuar guror nga masa shkëmbore

•

Zhavor dhe dromca natyrore gurore

•

Dromca natyrore

Agregatet e mësipërme do të mund të përdoren, por me kusht që t’i plotësojnë kriteret për cilësi
të definuara në tabelën Tab 6.
Vërejtje:
Materiali guror, siç janë mielli guror, rëra dhe imtësia gurore, për punimin e BNS dhe BNHS,
janë të klasifikuara në katër grupe të shënuara me: A, B, C, dhe D. Përdorimi i tyre varet nga
rangu i rrugës dhe grupi i ngarkimit të komunikacionit, siç është paraqitur në tabelën Tab.3.

3.3. Shtresat e poshtme bartëse të bitumuara (DBNS)

3.3.1. Përgjithësisht për shtresat e poshtme bartëse të bitumuara (DBNS)

Shtresat e poshtme bartëse të bitumara, DBNS, paraqesin pjesë të konstruksionit rrugor të
vendosura drejtpërsëdrejti mbi shtresën themelore bartëse tampon të konstruksionit rrugor, ose
mbi shtrojën (tepihun) si shtresë përfundimtare e shtrojës së poshtme të rrugës.
Llojet e shtresave të poshtme bartëse të bitumuara DBNS janë definuar sipas madhësis së kokrrës
maksimale të përzirjes gurore, ndërsa standardi shtetëror MKS.U.E9.028, me të cilin janë
paraparë llojet vijuese të DBNS.
•

DBNS kokërrmadh, 0/40 dhe 0/32 (dhe sidomos 0/60)

•

DBNS kokërresëm dhe

•

DBNS kokërrimët
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3.3.2. Përdorimi dhe trashësitë teknologjike për DBNS
Shtresat e poshtme bartëse të bitumuara përdoren për autostrada dhe rrugë me ngarkesa shumë të
rëndë, të rëndë dhe të mesme komunikacioni, ndërsa janë në funksion të parametrave bartëse të
shtrojës (tepihut) të shprehur me treguesin e fuqisë bartëse (CBR%)
Për ngarkime të lehta dhe shumë të lehta të komunikacionit, DBNS nuk përdoren.

3.3.3. Trashësitë minimale teknologjike janë:
•

për DBNS kokërrmadh, 0/60mm____________________18cm

•

për DBNS kokërrmadh, 0/40 dhe 0.32________________12cm

•

për DBNS kokërrmesëm dhe kokërrimët _____________10cm

3.3.4. Vetitë e shtresës së poshtme bartëse të ndërtuar
Shtresa e ndërtuar e poshtme bartëse e bitumuar definohet me karakteristikat fiziko-mekanike,
rrafshësinë e shtresës dhe shmangien nga kuotat e projektuara në sipërfaqen e shtresës:
Vetitë fiziko-mekanike të DBNS
Vetitë fiziko-mekanike të shtresës së poshtme të bitumuar të ndërtuar përfshijnë: stabilitetin,
deformimin, raportin mes stabilitetit dhe deformimit, zbrazëtitë në kampionin e asfaltit dhe
shkallën e ngjeshjes (dendësinë) dhe përbërjen paraprake dhe punuese të përzirjes së asfaltit.

Rrafshësia
Rrafshësia e matur e shtresës së poshtme bartëse të bitumuar të ndërtuar, duhet të jetë brenda
kufijve prej ±2cm në gjatësi prej 4m.
Shmangia nga kuotat e projektuara në sipërfaqen e shtresës
Kuotat e lartësisë së shtresës së poshtme bartëse të ndërtuar, mund të shmangen më së shumti
±1.5cm nga sipërfaqja e projektuar e DBNS.
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Trashësia e shtresës
Shmangia e lejuar nga trashësia projektuese e DBNS, mund të jetë më së shumti deri 10% më e
hollë se trashësia e projektuar, gjegjësisht që duhet të mbetet brenda kufijëve të trashësive të
parapara teknologjike.

3.3.5. Materialet përbërse për ndërtimin e DBNS
Materialet përbërse për ndërtimin e DBNS përfshijnë: agregatin natyrorë mineral (agregate
natyrore gurore te separuara dhe jo të separuara), rërë miell guror dhe mjet lidhës.

Agregati natyrore gurore të separuara dhe jo të separuara
Për të gjitha llojet e parapara të DBNS, përfshirë edhe DBNS 0/60mm, mund të përdoren
materiale gurore vijuese:
•

zhavori natyror

•

dromca natyrore

•

zhavor ranor

•

dromca ranore

•

zhavor i separuar

•

dromca e separuar

•

agregate të thërrmuara jo të separuara (nga shkëmbi, zhavori ose dromca)

•

agregate të thërmuara të separuara nga shkëmbi, zhavori ose dromca,

•

të gjitha agregatet gurore të fraksionuara sipas MKS.B.B.100

Kushti themelorë për cilësinë e materialeve gurore është që t’i plotësojë kushtet e parapara në
(tab.7)
Vërejtje: / Për DBNS 0/40 dhe 0/60, përbërja granulometrike duhet të jetë e tillë që të fitohen
vetitë e duhura fiziko-mekanike të paraqitura në Tab.18.
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Tabela 7 Kushtet për cilësi, vëllimi dhe shpeshtësin të wgzaminimeve të agregateve për DBNS
(MKS.U.E9. 028/80).
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Rëra
Mund të shfrytëzohen rërat natyrore: 1.0mm; 2.0mm; 4.0mm dhe 8.0mm; ose rëra të thërmuara
me prejardhje karbonate ose silikate: 0/2mm dhe 0/4mm, me kusht që t’i plotësojnë kriterët për
cilësitë ne tabelën Tab.5.

Mielli gurorë
Për prodhimin e DBNS mund të përdoret miell guror karbonati i klasës I dhe II të cilësisë për të
gjitha llojet e DBNS, si dhe miell guror kthyes karbonati, por me kusht që t’i plotësojë kushtet e
parapara sipas MPS.B.B3.045
(Përdorimi i miellit guror me prejardhje silikate, duhet vërtetuar veqmas në pajtim me
MKS.B.B3.045).

Bitumi
Si mjet lidhës përdoren bitumet rrugore, të cilët varën nga grupi i ngarkimit të komunikacionit
dhe lloji i DBNS.
Të njëjtat janë të paraqitura në tabelën Tab.8.

GRUPI I NGARKIMIT
TE .
KOMUNIKACIONIT
Autostrade dhe shume i
rende
I rende dhe i mesem
Autostrade, shume i
rende. i rende dhe i
mesem

TIPI I DBNS

kokerrmadh
kokerrmadh
kokerrimet

TIPI I
BITUMIT
BIT 45 ose BIT
60
BIT 45, BIT 60
ose BIT 90
BIT 25 ose BIT
45

Tabela 8 Llojet e Bitumit që shfrytëzohen në ndërtimin e DBNS.
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3.4. MATERIALI LIDHËS

Figura 5 Tipet e materialeve lidhës hidokarbure.

Bitumi si lëndë lidhëse bënë pjesë në lëndët lidhëse organike.
Në lëndët lidhëse organike dallojmë dy grupe: bitumenet dhe katranet (bitumi i papërpunuar).

3.4.1. Bitumi

Definicioni

Bitumi është i murrët i zi, në temperaturë normale në gjendje të ngurtë, plotësisht i tretshëm në
disulfidkarboni (CS2), gjendet në natyrë ose fitohet me përpunim të naftës e derivateve të saja.
3.4.2.

Përfitimi i bitumenit

Bitumi fitohet me përpunim të naftës dhe derivative të saja, për çka veçoritë janë të përshtatura
për punim të përzierjeve të asfaltit për sipërfaqe qarkulluese.
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3.4.3.

Mënyra e dërgesës

Bitumi dërgohet në cisterna, fuçi llamarine, ose në ambalazhe tjetër të përshtatshme .

3.4.4.

Klasifikimi

Klasifikimi i bitumenit bëhet në varësi te ekzaminimeve- shkallës së penetrimit.
Penetrimi është thellësia e depërtimit të gjilpëres standarde në masën e bitumenit, nën veprimin e
ngarkesës prej 100gr në kohëzgjatje për 5sec. në temperaturë të caktuar për 25°C.

Figura 6 Penetrometri dhe procedura e ekzaminimit.

Llojet e bitumit shënjohen me shenjën e cila përbëhet me shkurtesën “BIT” dhe emërtimi i
penetrimit. Bitumi prodhohet në 7 lloje: BIT 200, BIT 130, BIT 90, BIT 60, BIT 45, BIT 25, BIT
15.
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3.4.5. Kushtet që duhet të përmbush bitumeni si lënd lidhëse
Bitumi si lëndë lidhëse në përzierje të asfalit duhet t’i ketë karakteristikat si në vijim:
•

vetitë mira reologjike,

•

vetitë mira kohezive,

•

vetitë mira adezive për agregat guror,

•

ndjeshmëri sa më të vogël në temperaturë,

•

sjellje të mirë në temperaturë të ulët,

•

qëndrueshmëria në vjetërsi-plakje.

Nga pikëpamja kimike CnH2n+2·CnH2n·CnH2n-x
Përbëhet kryesisht prej hidrokarbureve të lidhura aromatike, naftike e alifatike dhe derivateve të
tyre me ç’rast karboni e hidrogjeni përfaqësojnë nga të gjithë elementet me më shumë se 90%, e
mbetjeve bëjnë sasia e vogël e sulfurit, oksigjenit, azotit, hekurit, nikeli etj.

Vetitë fiziko-mekanike të bitumit mund të radhiten në grupe si në vazhdim:
•

caktimi i konsistencës,

•

caktimi i ndjeshmërisë së temperaturës,

•

caktimi i stabilitetit,

•

caktimi i ngjitjes dhe

•

caktimi i pastërtisë.

37

3.4.6. Caktimi i konsistencës së bitumit

Caktimi i konsistencës së bitumit reduktohet në caktimin e vetive reologjike respektivisht në të
caktuarit e temperaturës në të cilën ka viskozitet të caktuar.
Në këto hulumtime bëjnë pjesë: pika e zbutjes sipas EN, penetrimi, pika e thyerjes sipas Frass-it
dhe duktiliteti.
Penetrimi e duktiliteti definojnë sjelljen e bitumit në temperaturë prej 25°C.
Pika e zbutjes tregon kufirin e lartë, e pika e thyerjes sipas Frass-it kufirin e ulët të temperaturës
në të cilën është e mundur të përdoret lloji i bitumit në praktikë.
Pika e zbutjes është temperature në të cilën mostra e bitumenit me dimensione të sakta, nën kushte
të caktuara dhe nën veprimin e sferës së çelikut me masë dhe diametër të caktuar arrinë deformime
të caktuara.
Pika e thyerjes është temperatura në të cilën shtresa e bitumenit me trashësi (< 1mm) plasaritet
nëse ftohet dhe përkulet nën kushte të caktuara me procedurë ( fig. 4.)
Këta dy kufij në praktikë nganjëherë quhen kufijtë ose intervali i plasticitetit.

Figura 7 Ring ball test dhe procedura e ekzekutimit.

38

Figura 8 Aparatura e FRASS-Testi ( Pika e thyerjes ).

3.4.7. Caktimi i ndjeshmërisë së temperaturës

Ndryshimi i vetive të bitumit me ndryshim të temperaturës janë të rëndësisë së rendit të parë për
përdorim të tij. Për caktim të këtyre karakteristikave të bitumit përdoren hulumtimet voluminoze
reologjike por edhe hulumtime standarde të cilësisë së bitumit të cilat japin shqyrtmin e
ndjeshmërisë së temperaturës së bitumit.

Pasi që pika e zbutjes dhe penetrimi paraqesin viskozitetin e bitumit në temperaturë të caktuar
këto dy madhësi janë të lidhura me indeks, i cili karakterizon ndjeshmërinë e temperaturës së
bitumit dhe quhet indeksi i penetrimit (IP).

Indeksi më i madh i penetrimit tregon një ndryshim më të vogël të viskozitetit të bitumit më
ndryshim të temperaturës.
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3.4.8. Caktimi i stabilitetit të bitumit

Gjatë prodhimit të përzierjes së asfaltit bitumi ngrohet në temperaturë mbi 160°C për të fituar
viskozitetin e duhur pët t’u përzier me agregat guror. Gjatë kësaj ngrohjeje vjen deri të avullimi i
përbërësve të lehtë dhe i oksidimit të bitumit. Kjo shkakton ndryshimin e vetive te bitumit, me
ç’rast ndryshimet janë të theksuara në qoftë se bitumi ngrohet më gjatë dhe në temperaturë më të
lartë. Nëpërmjet hulumtimve standarde kjo shikohet në rritje të pikës së zbutjes, në zvogëlim të
vlerës së penetrimit, në rritje të pikës së thyerjes sipas Frass-it dhe zvogëlon duktilitetin e bitumt.
Duktiliteti paraqet gjatësinë e shprehur në cm, që mostra e bitumenit në formë dhe dimensione të
caktuara tërhiqet me shpejtësi të caktuar deri në këputje( Fig.5.)
Për t’u vërtetuar ndryshimet të cilat do të ndodhin me rastin e ngrohjes, sipas standardit, mostra e
bitumit ngrohet në 163°C në kohëzgjatje prej 5 orësh dhe pastaj caktohet zvogëlimi i penetrimit
dhe zmadhimi i pikës së thyerjes sipas Frass-it.

Figura 9 Aparatura per ekzaminimin e duktilitetit. Figura 10 Paraqitja e viskozitetit.
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3.4.9.

Mbështjellja e agregatit me bitumen

Ngjitja e bitumit për agregatin guror paraqet një nga karakteristikat më të rëndësishme tek
përdorimi i tij për qëllimet rrugore. Mbështjellja për agregat guror zhvillohet sipas mekanizmit
fiziko-kimik i cili ndodhë në faza kufitare uji-lidhësi-agregati.

Në rast që bitumi nuk ka ngjitje të kënaqshme për agregat guror përdoret adetivi për përmirësim
të adezionit (DOP).

3.4.10.

Caktimi i pastërtisë së bitumit

Shënjimet mbi pastërtinë e bitumit fitohen duke e caktuar tretshmërinë e bitumit në tretës organik,
si dhe caktimi i përmbajtjes së hirit .

Bitumet mund të përmbajnë rërë ose mbetje minerare që kanë prejardhje nga nafta e njomë, ose
nga materjet e patretshme në tretës organik, të cilët mund të formohen me rastin e përpunimit të
naftës.

3.4.11.

Veçoritë reologjike të bitumit

Reologjija e bitumit merret me hulumtimet e ligjit të deformimit gjatë temperaturave në varësi nga
kohëzgjatja e ngarkesës statike ose dinamike.

Moduli i shtangësisë së bitumit, paraqet një nga parametrat reologjik më të rëndësishëm për
vlerësim të sjelljes elastiko-viskoze në funksion të temperaturës dhe kohëzgjatjes së ngarkesës.
Është i definuar me raportin në mes të nderjeve normale dhe komponentëve që rezultojnë nga
deformimet elastike e viskoze në kushte saktësisht të caktuara të temperaturave dhe kohëzgjatjes
së ngarkesës.
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Vetitë fizike të bitumit mundësojnë përdorimin e tij në harkun e temperaturave nga 120°C deri
200°C, në të cilat bitumi mund të spërkatet, të hedhet, të përzihet me komponente të tjera dhe
ripunohet.

Bitumi është kimikisht rezistues në: kripëra organike dhe joorganike, në ujë agresiv, në kripëra
karboni dhe thartira joorganike të buta e alkalike.

Temperature e

Temperatura e përzi-

Temperature e përzi-

Lloji i

bitumit ne

erjes së asfaltit në

erjes së asfaltit gjatë

bitumit

cisternë

dalje te përzierjes

vendosjes

Temperatura
e ngjeshjes së
most. Marsh.

optimale

max.

optimale

max.

optimale

max.

BIT 200

130

140

140±10

160

130±10

110

130±3

BIT 130

135

150

145±10

165

135±10

115

138±3

BIT 90

140

160

150±10

170

140±10

120

144±3

BIT 60

150

165

160±10

175

150±10

130

150±3

BIT 45

160

175

170±100

180

160±10

135

156±3

BIT 25

1701

185

180±10

190

170±10

140

167±3

BIT 15

180

195

190±10

200

180±10

150

177±3

Përzierja

Barabar ose max.

granulo.

15°C mbi temp.
të bitumit

Tabela 9 Temperatura e bitumenit.
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3.5. PRODHIMI I PËRZIERJEVE TË ASFALTIT SIPAS PROCESIT TË
NGROHTË
Principi i prodhimit

Përzierja e asfaltit sipas procesit të prodhimit të ngrohtë prodhohet në fabrika asfalti ( baza të
asfaltit ) ashtu që materiali guror ngrohet, thahet e përzihet me bitum në raport të caktuar në
temperatura e shpejtësi të perzierjes të definuar.

Elementet përbërese të bazës së asfaltit janë cisternat për bitum, siloset për filer dhe deponit e
agregatit.
3.5.1.

Baza e asfaltit

Bazat e asfaltit mund të jenë mobile dhe të stacionuara, me kapacitete e shkallë te automatizimit
të ndryshëm. Duhet theksuar që këto baza të asfaltit, gjithashtu, mund të përdoren edhe për
prodhim të përzierjeve të asfaltit sipas procesit të ftohtë ku si lidhës përdoret emulsioni i bitumit
ose bitumi i rraluar.

Baza e asfaltit përbëhet prej pajimeve e strukturave të ndryshme, roli i të cilave është të
mundësojë, dozimin, tharjen e ngrohjen e agregatit guror e lidhësit dhe përzierjen e tyre në raport
të caktuar sipas recepturës së caktuar më parë dhe parametrave të prodhimit.

3.5.2.

Llojet e bazave të asfaltit sipas mënyres së prodhimit

Në varësi nga mënyra e dozimit të materialit, e ngrohjes dhe përzierjes, respektivisht prej procesit
teknologjik të prodhimit, ka lloje të ndryshme të bazave të asfaltit. Megjithatë të gjitha ato kanë
mënyrë të ngjajshme prodhimi.
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Duke marrë parasysh procesin e prodhimit ekzistojnë dy lloje themelore të bazave të asfaltit:
•

Baza e asfaltit me proces të prodhimit diskontinual, ku dozimi dhe përzierja kryhet me
ndërprerje, pas një cilkli përzierjeje dhe

•

Baza e asfaltit me proces të prodhimit kontinual, ku dozimi, sipas vëllimit, përzierja kryhen
pandërprerë, respektivisht kur nuk ndërpritet prurja e agregatit guror e lidhësit në
përzierëse.

Ekzistojnë dy lloje të këtyre bazave:
•

me sistem për sitje, me bunker të ngrohtë e përzierse ( lloji klasik )

•

pa sistem për sitje, me bunker të ngrohtë e përzierëse ku ngrohja e agregatit, shtimi i
lidhësit dhe përzierja kryhen në një kazan.

Figura 11 Procesi teknologjik i prodhimit të asfaltit – baza stacionare.
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3.6. PROJEKTIMI I ASFALTIT
Objetkiv i përzierjes së asfaltit është që të sigurohet përzierja optimale e përbërëse dhe rezultatet
dalëse të jenë ato të kërkuarat. Ky paraqet një lloj optimizimi i cili është i lidhur për shumë faktorë
në këtë lëmi. Metodat e mundshme për projektimin e asfaltit si përzierje janë kryesisht :

3.6.1.

•

Metoda e Marshalit

•

Metoda e vëllimit të zbrastësirave

•

Metoda e punueshmërisë

Metoda sipas Marshall-it

Metoda përdoret për përzierje të asfaltit deri në madhësi maksimale të kokrrës prej 25mm,
respektivisht deri 25.4 mm sipas ASTM-së. Sipas EN kjo metodë mund të përdoret për përzierje
të cilat kanë kokrra deri 10% mbi 25mm ( fraksioni 12/25), kështu tek ne kjo metodë përdoret edhe
për përzierje të asfaltit me madhësi të kokrrave prej 31.5mm.

Ekzaminimet Laboratorike në mostra
Në mostra të Marshall-it hulumtohen këto veçori:

Matja e lartësisë
Lartësia e mostrës matet me nonius në tri vende e rezultati jepet si mesatare e lartësisë të secilës
mostër. Nënkuptohet që të gjitha mostrat janë me lartësi 63.5 ±1.3mm.

Dendësia

Përcaktohet në mostra të përgaditura nga përzierja e caktuar. Mostrat janë formuar dhe
kompaktësuar e më pastaj me matje të masës në gjendje të thatë dhe masës së ujit është llogaritur
masa vëllimore – densiteti. Në pergjithësi vlerat e densitetit janë prej 2300 – 2350 kg/m3, si vlera
orientuese. Përveq në laborator ky parameter caktohet edhe në mostrat e nxjerrura pas vuarjes në
vepër të asfaltit, dhe raporti në mes tyre paraqet shkallën e kompaktësisë.
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Stabiliteti dhe rrjedhja

Vlera e stabilitetit dhe rrjedhjes caktohet sipas procesit në EN 12697.
Stabiliteti paraqet forcën maksimale të rezistimit të deformimeve të shprehura në N, në mostrën
standarde të Marshall-it, kur hulumtohet sipas kushteve dhe procesit të paraparë. Rrjedhja është
deformim i mostrës standarde në mm, deri në çastin e arritjes së stabilitetit maksimal nën kushte
saktësisht të caktuara të hulumtimit (temperaturë 60°C dhe shpejtësia e ngarkesës së mostrës 50
mm/min).

Figura 12 Ekzaminimi i mostrave sipas testit Marshal.
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Figura 13 Pajisjet për përgatitjen e mostrave dhe Aparatura Marshall.

Llogaritja e zbrazëtirave

Për secilën seri duhet llogaritur zbrazëtirat dhe atë: zbrazëtirat në përzierje minerare, zbrazëtirat
në moster të asfaltit dhe zbrazëtirat të mbushura me bitum.

Për caktim të zbrazëtirave është e nevojshme të kemi shënjime për dendësi mesatare për secilën
seri të mostrave të asfaltit . Në qoftë se dendësia e përzierjes së asfaltit caktohet eksperimentalisht
atëherë rezultati duhet të jetë i dhënë si mesatare e më së paku dy provave.
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3.7. VUARJA NË VEPËR E MASËS SË ASFALTIT SIPAS PROCESIT TË
NGROHTË

Shtrirja dhe ngjeshja e përzierjes së asfaltit janë veprime sipas të cilave janë të drejtuara të gjitha
proceset e tjera: zgjedhja e agregatit e përbërja e përzierjes minerare, projekti i përzierjes së asfaltit,
prodhimi i përzierjes së asfaltit e tansportimi deri në vend të vendosjes. Para fillimit të vendosjes
është e nevojshme të përgatitet plani i prodhimit të përzierjes së asfaltit dhe të bëhet përgatitja e
bazës.

Përzierja e asfaltit në punishe transportohet me kamion-kiper dhe e derdhë drejtperdrejtë në makinë
për shtrirje në finisher. Finisheri pastaj, duke lëvizur para e shtrien përzierjen e asfaltit në shtresë
me trashësi e gjerësi të caktuar. Në të njëjtën kohë, finisheri e bënë edhe ngjeshjen e parë të
shtresës. Menjëherë pas finisherit derisa përzierja është e ngrohtë vazhdojnë cilindrat ( statik,
vibrues ose pneumatik ) dhe e kryejnë ngjeshjen përfunduese të shtresës. Cilindrimi vazhdon deri
sa shtresa nuk është ngjeshur deri në shkallë të kërkuar ose deri sa temperatura e përzierjes së ulët
nën pikën kur me vazhdim të cilindrimit mund të shkaktohen dëmtime me pasoja.

Pas përfundimit të cilindrimit shtresa e asfaltit duhet të ftohet deri në temperaturë të rrethinës e
vetëm atëherë vendoset shtresa tjetër ose segmenti i rrugës lëshohet nën trafik.

Mjetet themelore për vendosje të përzierjes së asfaltit janë finisheret e cilindrat dhe u bashkangjiten
edhe makina e pajime tjera.
Vendosja e përzierjes së asfaltit përbërhet prej këtyre fazave:
•

përgatitja e bazës,

•

transporti i përzierjes,

•

shtrirja e përzierjes,

•

cilindrimi i shtresës së shtruar.
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Figura 14 Kalimi i asfaltit nëpër finisher.
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Figura 15 Cilindri vibrues.

Figura 16 Cilindri pneumatik.
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Emulsion bitumi – është sistem dispreziv homogjen, pa shtesa të forta, i përbërë prej lidhësit të
disperguar të bitumit në formë të pjesëzave të imëta në ujë të cilat përmbajnë mjete emolguese të
përshtatshme kation-aktive ose anion-aktive. Në varshmëri prej mjetit emolgues ekzistojnë anione
(alkali) ose elektro-negative dhe katione ( të tharta ) ose elektro-pozitive emulsion bitumi.
Emulsioni i bitumit në kontakt me agregat bëhet ndarja në bitum dhe në ujë, i cili më vonë
avullohet.
Sipas kohës së ndarjes dhe kushteve të cilësisë emulsionet anione ndahen në :
•

anione jostabile

•

anione gjysmë stabile

•

anione stabile.

Sipas parimit të njëjtë ndahen edhe emulsionet katione në :
•

katione jostabile

•

katione gjysmë stabile

•

katione stabile.

Emulsionet anione përdoren për agregate me përbërje të karbonateve (gëlqerori dhe dollomiti),
kurse emulsioni kation përdoren për agregate me përbërje të silikateve (andeziti, deciti,etj.).
Emulsionet jostabile dhe gjysmë stabile përdoren për spërkatje të bazës dhe për ekzekutim të
përpunimit sipërfaqësorë. Emulsionet gjysmë stabile përdoren për ekzekutim të përzierjeve të
asfaltit të tipit të hapur sipas procesit të ftohtë, e emulsioni stabil për ekzekutimin e përzierjes së
tipit të mbyllur sipas procesit të ftohtë.

Figura 17 Lyerja me emulsion.
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3.8. EKZAMINIMET E SHTRESAVE TË KOMUNIKACIONIT DHE
HAPAT NË PËRMIRËSIMIN E AFTËSISË MBAJTËSE
Laboratori është pjesë përbërëse e procesit teknologjik për prodhimin dhe vendosjen e
asfaltit, gjatë konstruksionit të shtresave të komunikacionit duhet të kryhen kontrollat dhe
hulumtimet në vazhdim:
•

hulumtimet paraprake

•

hulumtimet vijuese dhe

•

hulumtimet kontrolluese.

Të gjitha këto hulumtime përmblidhen në tri veçori:
•

hulumtimi i materialit për prodhim të asfaltit,

•

hulumtimi i asfaltit të prodhuar,

•

hulumtimi i shtresës së ekzekutuar të asfaltit.

Hulumtimet paraprake- kanë të bëjnë me kontrollimin e materialeve për punim të shtresave të
asfaltit, punim të dokumentacionit projektues dhe përcaktimin e kritereve të cilësisë gjatë
ndërtimit. Materiali i zgjedhur për ndërtimin e shtresave të komunikacionit duhet të shkoj në
laborator për hulumtimin e tij, pra laboratori i merr mostrat për hulumtime paraprake të përbërjes
së asfaltit.
Hulumtimet vijuese– qëllimi i këtyre hulumtimeve është që të sigurojë cilësinë e materialit i cili
vendoset për ndërtimin e shtresave të komunikacionit.
Hulumtimet vijuese përfshijnë: matja e temperaturës së bitumenit, agregatit minerar dhe përbërjes
së asfaltit, matja e sasisë së emulsionit të bitumit për lidhjen në mes të shtresave, matja e rrafshësisë
së shtresave të asfaltit në vendet e lidhjes, hulumtimi i ngjitjeve të shtresave të asfaltit në mes veti
etj.
Hulumtimet kontrolluese – përfshijnë vlerësimin e cilësisë së punëve të kryera ose të ekzekutuara
e këto i kryen punëdhënësi nëpërmjet shërbimit teknik – laboratori.
Egzaminimit duhet t’i nënshtrohet guri si material bazë nga i cili fitohet agregatit. Po ashtu për
fraksionet e agregatit duhet të bëhen egzaminimet e nevojshme me qëllim që të sigurohen
parakushtet për asfalt-beton.
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4.0 METODOLOGJIA
Pjesa më e madhe e punimit është e varur prej hulumtimit-kërkimit. Punimi bazohet në
identifikimin, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave. Pas intepretimit të të dhënave,
do të jepen zgjidhje, propozime dhe rekomandime të hollësishme.
Për shkak që të dhënat dhe hulumtimi është analitik edhe rezultati do të jetë analitik,
eksperimental dhe i natyrës prototipe.
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5.0 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezentimi dhe analiza e reultateve per shtresat harxhuese te asfaltit.
5.1.1. Prezentimi i tipeve te asfaltit për shtresat e epërme-harxhuese.
Sipas madhësisë së kokrrës më të madhe në përzierje, dallojmë këto lloje të shtresave të epërmeharxhuese:
•
AB – 4
•
AB – 8
•
AB – 11 dhe AB – 11e
•
AB – 16 dhe AB – 16e
•
AB –22e
Indeksi “e” në shenjat e sipërme do të thotë se është i detyrueshëm përdorimi i gurit me prejardhje
eruptive në përzierjet minerare me granulometri dhe shirit të granulometrisë sipas standardeve.
5.1.2. Përdorimi i trashësive për kategori të ndryshme të rrugëve
Përdorimi i trashësive të asfalt-betonit në gjendje të ngjeshur
Grupi I
ngarkesave
nga trafiku
Autostrada dhe shumë
i rëndë
I rëndë
I mesëm
I lehtë
Shumë i lehtë
Staz. e këmb. e çiklist.
parkimet për automjete
dhe shiritat ndalues në
autostradë
Trashësia e min.
shtres. (cm) max.

AB-4

X

2.0

AB-8

AB-11

X
X
X

X
X
X

X

X

3.0

3.5

AB-11e

AB-16 AB-16e AB-22e

X

X

X

X
X

X

X

6.0

7.0

3.5

X
x

5.0

3.0
4.0
6.0
6.0
8.0
7.5
Tabela 10 Përdorimi i trashësive për kategori të ndryshme të rrugëve të asfalt-betonit.

8.5

*Për autostradë e rrugë me ngarkesa trafiku shumë të rënda trashësia minimale duhet të jetë 5cm.
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5.1.3. Prezantimi i shiriti te përbërjes granulometrike të agregatit.

Përbërja granulometrike e përzierjes për asfalt duhet të përmbushë kushtet e shtrirjes sipas të
dhënave në tabelë.
Në funksion të madhësisë së kokërrzave shërben për lloje të ndryshme të asfaltit dhe me qëllim të
përmbushjes së kushteve të llojeve të ndryshme kemi edhe granulometri të ndryshme.

Madhësia e

AB-4

AB-8

AB-11

vrimave katrore

Kalimi nëpër sita , %(m/m)

AB-11e

AB-16

AB-16e

AB-22e

të sitave
0.09mm

8-18

4-12

3-12

3-11

3-12

3-10

2-8

0.25mm

17-33

11-27

8-28

8-18

8-25

8-17

7-14

0.71mm

30-51

16-38

16-30

15-36

15-28

20-41

11-23

2.00mm

55-75

38-56

31-54

31-48

27-49

27-43

20-36

4.00mm

95-100

56-74

49-69

49-65

40-62

40-56

30-47

75-90

75-87

60-80

60-75

46-64

97-100

97-100

74-90

74-86

57-75

100

100

97-100

97-100

72-87

100

100

97-100

8.00mm
11.2mm
16.0mm
22.4mm
31.5mm

100

96-100
100

100

Tabela 11 Vlerat e kufirit të sipërm dhe të poshtëm të shiritit standart për tipe të ndryshme.
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56

57
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Figura 18 Përbërja granulometrike e përzierjes të asfalt-betoneve.
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5.1.4. Kushtet e përmbushjes së kualitetit.
Në tabelë janë dhënë kushtet e përmbushjes për përberje paraprake, për t’u prodhuar përzierja e
asfaltit si edhe për kërkesat për shtresat e epërme harxhuese të ekzekutuar prej asfalt-betonit.

Tabela 12 Kushtet e përmbushjes së kualitetit për shtresën e epërme-harxhuese.
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• Kërkesa e trashësia se shtresës per shtresen harxhuese

Në tabelën 13. Janë dhënë shmangiet e lejuara të vlerës mesatare të përbërjes granulometrike e
përzierjes granulometrike, pjesëmarrja e bitumenit si dhe përmbajtja e zbrazëtirave nga përbërja
paraprake e përzierjes së asfaltit gjatë punimit të përzierjes punuese dhe segmentit të rrugës provë
me asfalt-beton në varësi nga numri i mostrave të hulumtuara.
Shmangiet e lejuara të përmbajtjes së bitumit mund të jenë ±0.5%.
Gjithashtu, kjo tabelë ka të bëjë edhe me tolerancat e lejuara gjatë kontrollit permanent të
hulumtimeve kontrolluese të prodhimit dhe vendosja e asfalt-betonit.
Vlera mesatare e përmbajtjes së bitumit në përzierje të asfaltit duhet t’u përgjgjet vlerave nga
përzierja paraprake në tolerancë të lejuara të dhëna në tabelën 1, për secilën mostër (veq e veq).
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Shmangiet e lejuara të vlerave mesatare të përbërjes
granulometrike,
përmbajtja e bitumit dhe zbrastësirave në raport të përbërjes
paraprake të përzierjes së asfaltit

Numri i mostrave për ekzaminim

Veçoritë

1 deri 3

4 deri 9

≥20

10 deri 19

ABs

AB

ABs

AB

ABs

AB

ABs

AB

0.09

1.5

2.0

1.0

1.5

1.0

1.0

0.5

0.8

0.25

2.0

3.0

1.5

2.5

1.5

2.0

1.0

1.5

0.71

3.0

4.0

2.0

3.0

1.5

2.5

1.0

2.0

2.00

4.0

5.0

3.0

4.0

2.0

3.0

1.5

2.5

granuloma- 4.00

4.0

5.0

3.0

4.0

2.5

3.0

2.0

2.5

Përbërja

etrike*

8.00

4.0

6.0

4.0

5.0

3.0

4.0

2.0

3.0

% (m/m)

11.2

5.0

6.0

4.0

5.0

3.0

4.0

2.0

3.0

16.0

5.0

6.0

4.0

5.0

3.0

4.0

2.0

3.0

Përmbajtja e
bitumit, %(m/m)

± 0.5

± 0.4

± 0.3

± 0.25

± 2.5

± 2.0

± 1.5

± 1.0

Zbrastësirat në
mostër te asfaltit,
%(v/v)

Tabela 13 Tolerancat e përbërjes së përzierjes së asfaltit dhe përmbajtja e zbrazëtirave tek
përbërja punuse dhe tek mostrat e asfaltit nga segmenti provë i rrugës dhe prodhimit të rregullt
dhe vendosja (hulumtimeve kontrolluese dhe hulumtimeve vijuese ) në raport me përbërjen
paraprake të përzierjes së asfaltit.
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5.2 Prezentimi dhe analiza e reultateve per shtresat e siperme bartese te
bituminuara
5.2.1 Prezantimi dhe analiza për shtesat e sipërme bartëse të bitumuar – BNS
Me MKS.U.E9.021 sipas madhësisë së kokrrës maksimale në përzirjen minerale, janë definuar
llojet vijuese të shtresave të sipërme bartëse të punuara nga agregate të bitumuara:
•

BNHS-16

•

BNS-22 dhe BNS-22s

•

BNS-32 dhe BNS-32s

•

Bns-45

Treguesi “s” këtu shënon se është i detyrueshëm përdorimi vetëm i përzirjes minerale me zonë
më të ngushtë granulometrike.
Në rastet kur shtresa e sipërme bartëse e bitumuar njëkohësisht paraqet shtresë përfundimtare
harxhuese të konstruksionit rrugor, ajo është e shënuar me BNHS.
Prova laboratorike për punimin e përbërjes paraprake dhe punuese për shtresën e sipërme bartëse
të bitumuar e shënuar me BNS-45 kryhet sipas metodës së modifikuar laboratorike për prova, për
shkak se metoda standarte e Marchall-it nuk përdoret për vlerësimin e kriterëve të kërkuar për
cilësi –MKS.U.E9.021 për të gjitha përzirjet e tjera bartëse të bitumuar përdoret metoda e
Marchall-it.
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Grupi i
ngarkimit të
komunikacionit
Autostradë dhe
shumë rende
Rende

Mesëm

Lehtë dhe shumë i
lehtë

Tipi i BNS

BNS-22s (A)

Trashësia
teknologjike
(cm)
6-10

BNS-32s (A)

7-14

BNS-22s (A)
BNS-22s (B)
BNS-32s (A)
BNS-32s (B)
BNS-22 (A)
BNS-22 (B)
BNS-22 (C)
BNS-32 (A)
BNS-32 (B)
BNS-32 (C)
BNHS-16
(A)
BNHS-16(B)
BNHS-16
(C)
BNHS-16
(D)
BNS-22 (A)
BNS-22 (B)
BNS-22 (C)
BNS-22 (D)
BNS-32 (A)
BNS-32 (B)
BNS-32 (C)
BNS-32 (D)

6-10
7-14

Tipi i bitumit

BIT 45 ose BIT
60
ose BIT 90
BIT 45 ose
BIT 60 ose
BIT 90

6-JO

6-14

BIT 60 ose
BIT 90 ose
BIT 130

4,5-6,5

Tipi i përzierjes
gurore
A
A
A
B
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D

5-10

6-14

BIT 90 ose
BIT 130 ose
BIT 200

A
B
C
D
A
B
C
D

Tabela 14 Përdorimi i BNS, trashësitë teknologjike, lloji i bitumeve rrugore dhe lloji i përzirjes
gurore.
5.2.2. Përbërja Granulometrike për shtresat e sipërme bartëse të bitumuar (BNS).

Vlerat numerike të zonave kufizuese për llojet e veçanta të BNS janë paraqitur në tabelën Tab.
15. ndërsa në figurën e përbashkët janë paraqitjet grafike të zonave kufizuese për llojet e veçanta
të shtresave të sipërme bartëse të bitumuara BNS .

64

MADHESIA
E VRIMES
KATRORE
TE SITES

0,09m
m
0,25m
m
0.71m
m
2.00m
m
4,00m
m
8,00m
m
11,2m
m
````16,0
mm
22,4m
m
31,5m
m
45,0m
m

BNHS

BNS22

BNS22S

BNS32

5-12

4-14

9-30

7-37

8-17

5-18

7-15

15-40

12-53

13-27

9-27

12-23

26-55

21-65

24-40

17-40

20-35

38-70

30-74

34-53

24-52

29-46

58-88

44-85

50-70

34-68

41-62

74-98

54-92

61-81

42-78

50-71

95-100

70-100

75-94

53-90

61-82

100

97-100

97-100

70-100

76-94

100

100

97-100

97-100

100

100

kalimi neper site, % (m/m)
5-11
3-12

BNS32S
4-10

Tabela 15 Zonat granulometrike për përbërjen e përzirjes minerale.
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Figura 19 Zonat Granulometrike për përbërjen e përzirjeve minerale për BNS dhe BNHS.
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5.2.3. Specifikimet për cilësinë e shtesave të sipërme të bitumuara – BNS.
Kriteret e cilësisë për vetitë mekanike-fizike të materialeve të bitumuara për bazat e sipërme
bartëse varen nga grupi i ngarkimit të komunikacionit në rrugë, të njëjtat janë paraqitur në
tabelën Tab.16.

Tipi i kampionit

Pergatitur ne
laborator sipas
metodes se
Marcshall

Ciiesia

Stabilitet ne
60°C, min.
(kN)
Raporti
i
stabilitetit dhe
rrjedhjes
ne
60°C, min.
(kN/mm)
Zbrazeti
ne
kampionin
e
asfaltit, % (v/v)

Zbrazeti ne
perzierjen
minerale, %
(v/v)
Zbrazeti ne

Kushfet per cilesi te asfaltit sipas grupit te ngarkimit
te
komunikacionit
autostrada
lehte dhe shume
dhe shume
rende Mesem
iehte
Rende
BNS-22s BNS-22s BNS-22 BNS- BNHS(A)
(A)
(A)
22
16(A)
BNS-32s BNS-32s BNS-22 (A)
BNHSBNS(A)
IB)
(B)
22 (B) 16(B)
BNS-32s BNS-22 BNS- BNHS(A)
(C)
22 (C) 16(C)
BNS-32s BNS-32 BNS- 22 BNHS(B)
(A)
(D)
16(D)
BNS-32 BNS- 32
(B)
(A)
BNS-32 BNS- 32
(C)
(B)
BNS- 32
(C)
BNS- 32
(D)
8
6
6
3
4

2,5

2,2

2,2

1,8

1,4

5-9

4-9

4-9

3-9 1-4

MKS

U.M8.090

U.M8.090

llogariten, nuk ka kriter
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Nga shtrese e
realizuar

perzierjen
minerale te
mbushur me
bitum, % (v/v)
Zbrazeti ne
kampionin
e
asfaltit, %
(v/v)

llogariten, nuk ka kriter

Shkalla e
ngjeshjes
(dendesise), min.
(%)
Shmangie e sasise se
lidheses ne
perzierjen e asfaltit,
% (m/m)

4-8

3-9

3-9

98

98

98

2-10

97

2-6

96

Shmang e Iejuar e sasise se lidheses se nxjerre
ia
guxon te
levize me se tepermi ne ±0,5% nga sasia e percaktuar
me perberjen piuniese

U.M8.105

Tabela 16 Kriteret për cilësi të BNS.

5.3 Prezentimi dhe analiza e reultateve per shtresat e poshtme bartese te
bituminuara
5.3.1. Zonat granulometrike për përbërjen e përzierjeve minerale
Zonat granulometrike sipas standardit MKS.U.E9.028, janë definuar vetëm për DBNS 0/40 dhe
0/32 kokërrmadh, kokërrmesëm dhe kokërrimët.
Për DBNS 0/60mm nuk është definuar përbërja granulometrike, ndërsa përdorimi i tij vërtetohet
me përceptimin e vetive mekanike-fizike të shtresës së poshtme bartëse. (Përbërja
granulometrike e agregatit guror për DBNS 0/60mm, në parim, duhet ta ndjekë parabolën e
Fullerr-it)

Vlerat numerike të përbërjes granulometrike për DBNS janë paraqitur në tabelën tab.17. ndërsa
paraqitjet grafike të të njëjtave janë dhënë në figurën e përbashkët F.6.
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Madhësia e

DBNS

DBNS

Kokërrmadh

kokërrmesëm

DBNS
kokërrimët

vrimës katrore
të sitës

Kalimi nëpër sitë, % (m/m)

0,09mm

2-15

2-20

6-20

0.25mm

5-23

8-32

10-65

0.71 mm

9-30

16-45

38-90

2,00mm

15-40

30-65

60-100

4,00mm

24-52

46-81

67-100

8,00mm

37-68

64-94

75-100

11.2mm

47-80

75-100

78-100

16,0mm

59-95

85-100

83-100

22,4mm

73-100

90-100

90-100

31,5mm

87-100

97-100

100

40,0mm

95-100

100

45,0mm

100

Tabela 17 Vlerat numerike të zonave granulometrike për përbërjen e përzirjeve minerale për
DBNS.
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Figura 20 Zona granulometrike për DBNS kokërrmadh, kokërrmesëm dhe kokërrimët.
5.3.2. Kriteret për cilësi të DBNS

Kriterët për cilësi të DBNS varen nga ngarkimi i komunikacionit, dhe në varësi nga ai, vetitë
fiziko-mekanike për përbërjen “paraprake” të shtresës së realizuar (për DBNS me kokërrën më të
madhe prej 31.5mm), janë dhënë më tabelën vijuese Tab.18.
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TIPIl
KAMPIO
NIT

1
pergatitur
ne
laborator
sipas
metodes se
Marcshall

Nga
shtresa e
realizuar

TIPAR1

KUSHTET PER CILESI TE ASFALTIT SIPAS
GRUPIT TE NGARKIMIT TE KOMUNIKACIONIT
DBNS kokerrmadhe dhe
DBNS kokerrimet
kokerrimet
autostrade
i rende
autostrade
i rende dhe
dhe shume i
dhe i
dhe shume i i
rende
mes em
rende
mes em
Stabiliteti ne
4,5
3,0
4,5
3,0
60°C, min.
(kN)
Rrjedhje ne
1,2-4,0
1,2-4,0
1,5-4,0
1,5-4.0
60°C, (mm)
Raporti i
1,9
1,3
1,9
1,3
stabiiitetit
dhe
rrjedhjes ne
60°C, min.
(kN/mm)
Zbrazeti ne
maks. maks. 12
maks.
maks. 16
kampionin e
12
14
asfaltit, %
(v/v)
Zbrazeti ne
maks. maks. 14
maks.
maks. 20
kampionin e
12
16
asfaltit, %
(v/v)
Shkaila e
98
98
98
96
ngjeshjes
(dendesise),
min. (%)

Tabela 18 Kriteret për cilësi të DBNS në varësi të ngarkimit të kominukacionit.
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5.4 Prezentimi dhe analiza e reultateve per materialin lidhes
5.4.1. prezantimi dhe analiza e Ekzaminimeve te materialit lidhes
Ekzaminimet e bitumit sipas EN 12591 përmban pikat në vijim të prezantuara:

KARAKTERISTIKAT
E BITUMIT
Penetrimi në 25°
(1/10 mm)
Pika e zbutjes sipas,
2.
US ( °C )
Indeksi i penetrmit,
3.
IP më I uleti
Duktiliteti në 25°C
4.
(cm), më I uleti
Pika e thyerjes sipas
5.
Frass-it (°C), max.
Numri parafinor,
6.
%(m/m) maxim.
Përbërsit e pazbër7. Thyeshëm në CCl4
% (m/m) maxim.
Dendësia relative në
8.
25°C/25°C min.
Humbja e masës pas
5- orëve ngrohje në
9.
163°C, % (m/m),
Maximum
Zvogëlimi i penetri10. mit pas ngrohjes
(%), maximum
Pika e thyerjes sipas
11. Frasit pas ngrohjes
(°C) maximum
Viskoziteti dinamik
12. në 30°C (Pa.s)
1.

13.

Viskoziteti kinematik
në 135°C (mm2/s)

METODA
e hulumtimeve
BIT
JUS
200
B.H8.612 ose 160 EN 1426
210
B.H8.613 ose
37-43
EN 1427
B.H8.614
-1.0
EN 12591

LLOJET E BITUMENIT
SIPAS JUS U.M3.010
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
130
90
60
45
25
12080 –
50 –
35 –
20 –
150
100
70
50
30

BIT
15
10 –
20

41-46

45-51

49-55

54-60

59-66

66-72

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

100

100

100

100

50

15

5

-15

-13

-11

-8

-6

-3

+1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5.

2.5

EN ISO 3838
B. H8. 617

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

B. H8. 618

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

EN 12607-1
B. H8. 619

1.0

0.8

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

B. H8. 612

40

40

40

40

35

35

30

EN 12593
B. H8. 616

-12

-10

-8

-6

-4

-1

+3

B. H8. 615
B. H8.616
EN 12593
EN 12606-1
B. H8. 605

EN 12596
B. H8. 620

Përcaktohet

EN 12595
B. H8. 621

Përcaktohet

Tabela 19 Vetitë e kërkuara të bitumenit sipas llojeve.
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6.0KONKLUZIONE

Projekti i temës së diplomës kryesisht përmban shtresat konstruksionet e rrugëve, si dhe ndarjen e
tyre. Gjatë konstruktimit të tyre janë marrë vlerat si dhe kushtet më të cilat ato mund të ndërtohen.
Poashtu projektimit të asfaltit zbatohen në tri mënyra: ajo e Marshall-it, metoda e vëllimit të
zbrazëtirave dhe ajo e punueshmërisë.
Gjatë punës sonë jemi munduar që në mënyrë sa më të saktë të paraqesim elementet kryesore,
llojet e bazave, si dhe elementet të cilat përdoren për shtruarjen e asfaltit. Njëra prej lëndëve lidhëse
kryesore bitumi, te i cili jemi marrë më mjetet e përfitimit, karakteristikat dhe ndikimi i tij në vetitë
e asfaltit, ku rol te veqantë luan edhe në temperaturë e asfaltit veti e cila është jetike në
qëndrushemëri të asfaltit etj.
Ndër kushtet kryesore për të arritur shtresa të qëndrueshme të asfaltit dhe jetëgjatësi, pa dyshim
janë pregatitja, shtrimi dhe ngjeshja e shtresave të dheut, si shtresa e tabani, shtresa bazë e
agregatit.
Pra, që të arrijmë një rrugë të qëndrueshme me standarde bashkëkohore, duhet të bëjmë
shqyrtime të sakta të materliave si: shqyrtimi granulometrik të zhavorit, ateste të materialeve me
spefikime teknike sipas normave të kërkuara etj. Pastaj, ngjeshmëria e shtresave të paraqitura si
më lartë, testimet e meterialeve të përdorura, rrjedhimisht shtrimi i asfaltit në një bazë të
qëdrueshëm do të kemi rrugë me jetëgjatësi më të lartë. Po ashtu, një ndër rreziqet më të mëdha
për dëmtim të shtresave të trupit të rrugës, rrjedhimisht asfaltit, është largimi i ujërave
nëntokësore dhe atyre sipërfaqësorë.
Në pregatitjen dhe përfitimin e asfaltit më cilësorë, padyshim luan rol lloji dhe cilësia e
bitumenit.
Veti përcaktuese e asfaltit është temperatura, si: Gjatë pregatitjes së asfaltit në fabrikë të asfaltit,
nuk mund të pregatitet në temperaturë max 180 ⁰C. Ndërsa, temperatura e asfaltit në teren duhet
të jetë në mes të 120 – 170 ⁰C. Temperatura duhet të matet në teren para hudhjes në vepër.
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Pritshmëria: Qëllimi i kësaj teme është që ndikohet në përmirësimin e vetive të shtresave,
veqanarisht Asfaltit, të identifikohen vetit e mira dhe të përdoren, si nëvijim:

-

Pregaditja e bazës së fortë, para se të bëhet shtrimi,

-

Kualiteti i prodhimit të Asfaltit

-

Kujdesi dhe kontrolli i temperatures

-

Kulaiteti i kontrollit,

-

Kualitet i cilësisë,
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